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This paper explores  the use of hydrocarbon  revenues  in post‐conflict Algeria. While  the 






the dependency on  them makes  the whole economy vulnerable  to  crises. Analysing  the 
economic (and other) causes of the outbreak of the intra‐state war in 1992 and the reasons 





all been driven by hydrocarbon  income  to  a  large  extent. However,  the  recent  rise  and 
sudden drop  in  the price  of  oil  and  gas have  both had  an  effect  on  the  scope  of  these 
measures and reveal their limits. Moreover, some of the critical causes of the civil war such 
as  the unfair distribution of  revenue,  the  lack of political participation and destabilizing 
demographic changes still persist and have largely remained unaddressed. One of the au‐
thor’s  concluding assumptions  therefore  is  that  it  is very  likely  that  the use of  resource 
revenues  for conflict prevention and peace‐building will only  lead  to sustainable  results 
when embedded in full‐fledged reforms of Algeria’s entire economic and political system. 
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hören,  doch wiederkehrende  terroristische Anschläge  und  eine weiter  bestehende Not‐
standsgesetzgebung  zeigen,  dass  bisher  noch  kein  dauerhafter  Frieden  erreicht  wurde. 
Daher  lohnt es  sich zu untersuchen, wie wirksam die Friedensbemühungen  in Algerien 
sind und was zu ihrer Verbesserung geleistet werden könnte. Die Ressourcen, die vor al‐
lem vom Zentralstaat kontrolliert werden, können sich auf die Volkswirtschaft des Landes 




































the  still valid  state of  emergency  show  that  the  country has not achieved a  state of  stable 
peace  yet. Algeria’s  considerable  wealth  in  hydrocarbon  resources  and  the  way  they  are 
managed have both played a role in this conflict and prove that they can be a cause of con‐
flict and a determinant regarding the effectiveness of post‐conflict peace‐building measures 
already applied  in Algeria. A  thorough appreciation of  this case may contribute  to a better 















2007 and others). The  latter does not assume  that  resources  increase  the probability of  the 
outbreak and sustaining of a violent conflict, but predicts  the use of  the  resource  rents  for 
sustaining  state  stability,  among  others  through  a highly  repressive—and  thus potentially 
violent—state  apparatus,  which  can  easily  be  observed  in Algeria.  Both  approaches  will, 
however,  be  applied with  caution,  as  their useful,  but  sometimes highly deterministic  as‐
sumptions  about  the  resource‐violence  link  and  their primary  focus  on domestic political 
and economic defects tend to leave out crucial context conditions necessary for a comprehen‐
sive understanding of  the  conflict  (Basedau 2005, Basedau/Lay 2009). Many  features make 
Algeria  a  special  case  and  the problems  faced here  cannot be  traced back  solely  to  its  re‐
source wealth. The  indirect  impact  it had on  its economic development and the high prone‐
ness to economic crisis due to the considerable dependence of the hydrocarbon sector is nev‐
ertheless one core element and will be the focal point of the following study.2  
The main argument of this article  is that the hydrocarbon revenues have,  indeed,  im‐


















and  supervised by Dr. Matthias Basedau. Responding  to a  research gap  in  the current academic debate on 
natural resources and their impact on violence, a sophisticated matrix of central contextual factors concerning 




The  time period under  consideration here  is  the period of  lesser—but  still  consider‐
able—violence from the year 2000 up to the present day, which may be classified as an “un‐
certain post‐conflict period”.3  I propose  to distinguish between  two peace‐building phases, 
the  first being a period of  stabilization  characterized by progressively decreasing violence 
(approximately  between  2000  and  2005),  starting  with  the  efforts  of  President Abdelaziz 
Bouteflika  to  achieve  civil  reconciliation.  Nevertheless,  a  number  of  serious  incidents  oc‐
curred which also need consideration: the period changed into one of recurring major terror 
attacks and kidnappings (ever since 2006), characterized by a change in the nature of the vio‐






occurrence of violence up  to now. The article  therefore proceeds as  follows:  first, Section 2 
will present crucial background  information about the  intra‐state war and  its repercussions 
up to this day. The aim of this is to provide a context‐sensitive analysis of the conflict dynam‐























this  time,  the oil  rents allowed a system of broad  resource distribution  (Auty 2003: 40)  in‐
spired by socialist ideals. Through the distribution of the rising oil rents, a certain kind of so‐
cial consensus was able to be maintained. The high state income has had some negative im‐
pacts which  have determined  the  course  of  economic development  to  this day:  a  general 
weakening of agriculture and  industry, a higher dependence on  imports of  food and  con‐
sumer goods, and an increase in the service sector (Dillman 2000: 14).4 
In  the 1980s  it became clear  that  the modernization projects could not be achieved as 
planned—both  due  to  miscalculations  and  financial  problems—and,  instead,  the  country 
suddenly  found  itself  in a deep political and economic crisis. What  triggered  this crisis off 
was the increasing pressure on oil prices since 1982 and their sudden collapse in 1986, cutting 
the price  for Algeria’s Saharan Blend oil by half within  just a  few months  (Aïssaoui 2001: 
234). In the early 1980s, the oil income accounted for more than 95 per cent of total exports 
and around 60 per cent of total government budget resources (ibid.: 223), which makes the 
vulnerability  to price shocks evident. The declining  income made  the previously generous 
public‐spending policy very difficult,  some  subsidies were  reduced and public enterprises 
were successively downsized.5  
One of  the dramatic  consequences was a  slowdown of employment growth, already 
under pressure by the considerable population growth and the high number of new entrants 
flowing  into  the  labour  market  (ibid.:  236). Algeria  borrowed  heavily  against  anticipated 
rents to finance economic investment and social‐welfare expenditure. This brought the coun‐











in  external  rents  (Cordon/Neary  1982). The basic  argument here  is  that high windfall gains  from natural  re‐









Besides  financing development plans,  these  revenues, derived  to a  large extent  from 
the resource sector, had also helped a small fringe of society to amass wealth. This obvious 
injustice fuelled the general dissatisfaction of the lower classes. The prospect of the FIS com‐
ing  to power became more and more  likely  in view of  the party’s success  in  local elections 









today—estimates put  the  figure at close  to 6,000 people  (Werenfels 2005: 9). The  intra‐state 
war was  to  last approximately eight years with an overall death  toll of around 200,000, ac‐
cording  to  official  estimates. When Mohamed  Boudiaf,  the  president  of  the Haut Comité 
d’État (HCE), which had been the national ruling body since the military putsch, was assas‐
sinated in June 1992, the war got even more out of control. While attempts at peace‐making 






the  conflict was  reached with  the massacres of 1997 and 1998  (Sidhoum 2003). These  took 
place in almost weekly midnight raids in which civilians were murdered indiscriminately—
sometimes entire  communities with between 50  to 400  inhabitants were  slain  (Cordesman 
2002: 120). These massacres were mostly attributed to the GIA.9 
                                                     




as  the  armed branch of  the FIS party  (Martinez,  2000:  91). One  faction of  the GIA would  later—in  1998—
evolve  into  the  “Groupe Salafiste de  la Prédication  et du Combat”  (GSPC)  and be officially  renamed  “Al‐
Quaida of the Islamic Maghreb” (AQIM) in 2007 (Steinberg and Werenfels 2007: 407). 


















raised  itself  to act against  the  [leftist] opposition.  It had become  so powerful  that  it  turned 
against the regime.”11 The spread of political Islam, already strong  in Algeria, was nurtured 
and radicalized by teachers and preachers recruited from Iraq, Syria, Egypt and other Arab‐
speaking  countries  in  the  course of  the Arabization of  the Algerian  educational  system.  In 
many cases, the more radical and politically active people in these groups had once faced re‐
pression  in  their home  countries. This  impact by  international  factors becomes particularly 
apparent when considering that the greater readiness to fight was inspired by Algerian com‐
batants, who had acquired  fighting experience and connections  to armed  Islamist networks 
outside the country, coming back from Afghanistan (Faath/Mattes 1996, Lowi 2005: 231). 
2.2 A New Wave of Violence after a Period of Stabilization 
A period of stabilization can be  identified after  the war  that  is characterized by decreasing 
violence (from around 1999 to 2005). The drop in violence has much to do with several fac‐
tors directly linked to the combatants (see, for instance, Tlemçani 2008). First, a large number 
of  armed  Islamists  were  killed  by  security  forces.  Second,  some  of  the  militant  Islamist 
























ary 2003,  for  instance,  it kidnapped 32 European  tourists, who were  liberated  in May and 



















tract  the attention of  the  international media, which  they  certainly  succeeded  in doing.  In 
2009  there were also  lethal attacks on  students and  foreign experts, hitting  their police es‐
corts. Currently, Chinese workers  and  experts  are  threatened  as AQIM  recently warned  it 
would avenge the repression of Muslim Uighurs in China (MEES 20.7.2009). 












tack was  the use  of  suicide  bombers. On  6 September  2007,  an  assassination  attempt was 
made on President Bouteflika by a suicide bomber as well—the target was saved, but 22 other 
people died and 107 were  left  injured.  In September 2007, a car bombing near  the Algerian 
coast targeted members of the National Guards—28 people died and 30 were injured. A se‐




ber of  insurgents are still active. Hence, a closer  look needs  to be taken at the reasons why 
the efforts at stabilization seemed to succeed at first, but are now struggling to bring about 












The peace‐building measures have  largely  concentrated  on broadening  the  security  sector 






bon  revenues, but  follows a more  complex  logic. Thirdly,  the efforts  to promote economic 










The  defence  budget  has  been  one  of  the  biggest  expenses  in  the  overall  budget  for 
many years. On average, Algeria has spent between 2.7  (2006) and 3 per cent of  it  (2007) a 
year on  its security sector (SIPRI 2009), which  is up  to 17 per cent of  its state budget (WDI 
Indicators 2009). Military spending has risen considerably in recent years. While it amounted 
to US$1.9 billion  in 1999,  it nearly came  to US$3 billion  in 2006, US$3.5 billion  in 2007 and 
almost US$4.2 billion  in 2008  (calculated  in  the constant exchange rate set  for $US  in 2005, 
SIPRI 2009). The budget for 2009 amounts to US$39.9 billion; with the budget for national de‐
fence purposes  rising by almost 30 per  cent  to US$5.9 billion,  this was  slightly more  than 
what was spent on education and considerably more than in the health sector. The terror at‐
tacks undertaken since 2006 have led to reinforcement of the state’s security forces, which al‐
ready have a prominent position  in  the  country. At  the moment,  the police  force has also 
been strengthened: In 2007, it numbered around 120,000 officers, and by the end of 2009 this 
will have risen to approx. 200,000 (CRI 2009). In Algiers alone, the number of police officers 
has doubled  since 2007,  increasing  to around 40,000 by 2009. The national gendarmerie has 







Algeria  is  currently  spending much more  on  international  arms purchases  than  any 


















to cease armed  fighting and  return home without any  fear of  reprisal and even benefiting 
from compensatory payments. This started as early as 1995 when  the amnesty  law was  in‐
troduced by President Liamine Zéroual. According to official figures, around 6,000 combat‐




who had not been directly  involved  in massacres,  rapes or murder,  and partial  amnesties 









According  to  Djamel  Ould  Abbas,  Minister  for  Solidarity,  Family  and  Algerians 
Abroad, the Charter for Peace and National Reconciliation cost the Algerian state 20 billion 
dinars (200 million euros) up until September 2009.17 It  is very  likely that the high oil reve‐






ance of  Islamists and other  individuals—actions  in which elements of  the security services 










grudges  from  the  side of  the victims.18 As human‐rights organizations have  repeatedly as‐
serted, this institutionalizes a climate of impunity. Beyond the reduction of violence, it cannot 
be excluded that “[t]he principal (hidden) interest of the authors of the document is the im‐





direct danger  to  the state, but  it “does mark  the chronic  failure of  the regime  to handle  its 
opponents  and  suggest  that  the  amnesty  in  2006  has  not  achieved  its  objectives,  instead 
sparking off new resistance” (Joffé 2008: 225). Sometimes, given the neglect of investigations 
and punishment of culprits, acts of vigilante  justice are  reported. Furthermore,  there  is no 
guarantee  that  the members of  the armed underground groups who have been amnestied 
since 1999/2000 have  really  turned  their backs on violence  for good  (Mattes 2003: 165).  In 


































and  rose  to US$37 per barrel  in mid‐2008. Since  the price drop,  this  fund has been able  to 
balance out  the  lower revenues. At the end of 2008,  it held about US$76 billion. One of the 
most sustainable measures made possible by the higher revenues was certainly the reduction 
of the country’s total foreign debt. In 2006, it paid back almost its entire debt to the Paris Club 
ahead of  schedule, and already  since 2005, new  indebtedness  is principally prohibited  for 
any state  institution. Correspondingly, the total foreign debt amounted only $US 3.9 billion 
at the end of 2008 (German Embassy Algiers, 2009). 













ing,  the  lack of water,  the  loss of purchasing power  and  the  continuing political violence. 
Some projects introduced by the government are aiming at responding to these needs. Since 
2005, the Algerian state has invested around US$ 155 billion in its programme to achieve an 
economic  relaunch  (Programme pour  la  relance  économique)—three  times more  than  ini‐
tially planned. Parts of this are earmarked for its construction programme for creating more 
than a million affordable housing units,  its programme  for  job creation,  the East‐West mo‐





tivities  can develop,  especially  through private  investment. The  question  of distributional 
justice also remains: who will profit from these measures in the end? Who will have access to 
them and who will not? The moment  these  issues become  clearer,  they may provide new 
reasons for grievances by those who feel left out.  
The question of whether the development plans can be realized will therefore depend 











conflict  in  the 1980s have  still not  changed  fundamentally—on  the  contrary,  the  economic 
dependence on the oil sector is even more pronounced today. For the Algerian state, hydro‐
carbons remain the principal source of foreign exchange as they constitute 98% of its exports 











tute  imports  in responding  to domestic demand and help  to  increase non‐hydrocarbon ex‐

















evidence  that  the oil and gas sectors are highly affected by  this as particularly good “earn‐
ings” are to be made there. Up to now, the hydrocarbon sector, which is “the backbone and 















eral  oil  and  gas  contracts were  started. This  itself  had  far  reaching  consequences:  several 




Sinking purchasing power affects  the majority of  the population, and  the situation of 
the former middle class is particularly deteriorating. Many of these citizens now need to take 
up  two  jobs  to maintain  their social position and avoid falling below  the poverty  line. Sus‐
tained growth in the job‐intensive non‐hydrocarbon sector through the above‐mentioned in‐
frastructure programmes, among other things, has reduced unemployment, but this still re‐
mains  seriously  high,  especially  among  young people  (IMF  2009: 6).  It was  reduced  from 
more than 23 per cent in 2004 to 11.3 per cent in December 2008 (ONS 2009), which is equiva‐








The high number of unemployed people and  the  lack of  capacity on  the part of  the 
economy to absorb them have caused informal economic activities to flourish; the “trabando” 
sector,22 as it is commonly known, is highly organized and is an important source of income 
for armed  Islamist and  criminal groups besides,  for  instance, profitable kidnappings. This 










deep dissatisfaction with  the  system and people’s personal prospects  in  life  that  could  in‐
crease  their  readiness  to  undertake  violent  activities. A  disproportionately  high  share  of 
young  people  in  a  society—also  called  the  “youth  bulge”  (Fuller  2004)—is  considered  by 
some analysts as linked to a high potential for violence, especially when taking into account 
the high number of frustrated, unemployed young men (Fuller 2004, Urdal 2004, Heinsohn 
2006).  There  is  evidence  that  the  “youth  bulge”,  and  especially  the  low  prospects  of  the 
young generation in Algerian society, played a major role in the outbreak of the civil war: by 
1986  it was estimated  that around 75% of Algerians between 16 and 25 were without any 
work  (Cordesman 2002: 113,  footnote 126). The  lack of prospects  for  today’s young people 



















All  three dimensions  identified here, namely  the strengthening of  the security sector, 
the  measures  for  achieving  reconciliation  and  those  for  coping  with  profound  socio‐






Measures  for  peace‐building  are  mainly  implemented  by  the Algerian  government,  with 
some  national  and  international  NGOs  active  in  small‐scale  projects  concerning  violence 
prevention. Given the potential for violence in Algeria, however, which is still considerable, 
there is evidence that these measures have not gone far enough in reducing the danger of fal‐
ling  back  into  a  state  of  permanent  conflict.  The  measures  the  government  has  adopted 
rather seem  to be a  treatment of  the most visible symptoms—and even  this has only been 







As  there  is no  single power  centre  in Algeria, but many of  them,  they  compete with each 











eral  segments  rivalling one another and each being composed of a central and  several pe‐
ripheral clans and groups. They build on traditional and modern solidarities such as revolu‐





Boualem  Sansal put  it,  the  rich  in  a  rentier  state with  high  resource  income—contrary  to 







ion as a means  to access  the  inner circles of  the state class becomes  interesting when other 
ways of gaining power  remain  closed  (Ouaissa 2004: 219). Further,  interlaced  interests be‐
tween the adversary parties—insurgents and parts of the elite alike—contributed in the 1990s 





























trust  felt  towards  the  state  and  towards  fellow  citizens  that prevails within  the  society  in 
question. Some experts  fear  that “the charter  legislation may even have  further entrenched 
violence inside Algerian public and political life” (Joffé 2008: 223) as impunity can be a sign 





ing and enforcing  laws  limiting freedom of expression,  thereby allowing  the  imprisonment 






needs  it  to be maintained,  for showing  that  the plague  is better  than cholera.”31 One of  the 





be  effectively  solved  through  institutional procedures.  Institutions of  civil  society  are  also 
frequently criticized: even though Algeria is now one of the most “association dense” coun‐
                                                     
29  Freedom House assigns the status “Not Free” to Algeria (Political Rights Score of 6 and a Civil Liberties 
Score of 5, from a worst-possible score of 7) (Freedom House 2009), and the BTI assigns 4.37 points from a 









contributing  to political change  remains  limited. Rather, observers believe  that  the associa‐





politics and a problem  for national sovereignty, which  is why  they are very  limited.32 This 
can  to some extent be  traced back  to  the experience with colonialism and  the origin of  the 
current power structure  from  the revolution against  foreign domination. But measures un‐
dertaken by Algerian non‐governmental organizations or other civil‐society groups also op‐
erate within  tight  limits.33 Cooperation with  international non‐governmental organizations 
and UN bodies experienced in the treatment of traumatized people, in the promotion of civic 
education  and  of peace‐building measures  can  be  fruitful. To  limit  inconveniencies  some‐
times  linked to the  involvement of NGOs and  international organizations  in domestic poli‐
cies (Debiel/Sticht 2005), such as their lack of democratic legitimacy, their activities could be 
monitored by  the government or  independent  regulatory bodies. But up  to now,  the gov‐
ernment has  refused any major  involvement  that might  include a detailed  investigation of 
the  civil‐war period. The  categorical  refusal  to  accept  an  international  investigation of  the 
December 2007 attacks on the UN’s headquarters in Algiers also falls within this area.34 A de‐
gree of  cooperation does  take place with  the United States  regarding  its  counter‐terrorism 






able  extent by Saudi Arabia, other Arab  countries or groups based  in  these  countries  and 
elsewhere.  This  also  brings  the  question  of  natural  resources  back  into  the  centre  of  the 
analysis,  regarding  the  source  of  the money  and  the  fact  that power  shifts  could, besides 











rectly  from access  to resource  flows. Geopolitical dynamics and  international  interests con‐
cerning  the  access  to  and  control  of  valuable  natural  resources  in Algeria  and  elsewhere, 
which went beyond the scope of this article, could therefore have important impacts on do‐
mestic  factors  fuelling conflicts within Algeria  (Cavatorta 2009) and can only be effectively 





fects on  the whole  economy  are  strong ones  and many of  the  imbalances  stem  from one‐
sided reliance on the resource sector, it cannot be denied that their negative impacts are far‐
reaching. Seen from a counterfactual angle, however, it is unclear whether Algeria would be 






batants and some compensatory payments. All  three measures were  largely  financed  from 
hydrocarbon revenues, which can thus also serve as an instrument for achieving peace. High 
windfall gains extend the leeway of the government and can also boost economic activity in 
certain  sectors  in which  the government has decided  to  invest. But once  the  revenues  fall, 
these measures are difficult  to sustain. Two  factors  that determine whether  the positive ef‐
fects outweigh the negative ones or vice versa are the development of the oil price and the 
way the resource revenues are managed. The impact on violence and the question of whether 
enduring peace  can be  achieved are nevertheless much more  complex and go beyond  the 
mere distribution and use of resource revenues.  




ernment  further  a  great  deal  of  leeway  for  implementing  its  reconciliation  policy,  among 
other things. Also, the measures for large‐scale distribution, mainly achieved through subsi‐
dies for consumption products such as basic food products and petrol, fit  in with the theo‐
retical predictions made  for  a  rentier  state  like Algeria. The  “resource  curse”  approach  is 








Many  lessons could be  learned  from  the Algerian case, but one  is especially obvious: 
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